Abstract
INTRODUCTION
Remediation means the re-establishment of plant communities on the areas that remained after mining of coal, mineral resources, or that were used in other nonagricultural purposes, and do not have a permanent character. It can be carried out periodically or continuously, in accordance with the mining activities.
The procedure involves implementation the technical remediation phase -i.e. the procedure of removal, preserving and restoring the humus layer as well as technical and hydrotechnical regulation of the ground, then the phase of biological remediation which involves the preparation of soil for agricultural production and the final phases, i.e. decorating the damaged area. The final success may be achieved only in the case of integral implementation of mentioned phases.
Legal regulations (Law on Mining and Law on Agricultural Land) through its provisions accurately define the processes of remediation and spatial planning of degraded areas in order to prevent permanent damage within the existing framework of the environment.
In the coal mining at the open pit, first it is necessary to remove the overburden, in this case humus, which is deposited in the immediate vicinity of the open pit ( Figure 1) .
Overburden or humus during coal mining is deposited in the immediate vicinity of the open pit ( Figure 1 ). To perform remediation and filling the pits of seedlings with humus (natural soil), the material will be used from the landfill of humus (Figure 2 ).
MATERIAL AND TESTING METHODS
To perform remediation and filling the pits of seedlings with humus (natural soil), the soil, obtained in coal mining (overburden), will be used that was deposite at the borrow pit ( Figure 1) .
In order to analyze the characteristics and quality of this soil, a pedological profile [2] was opened on the landfill of humus ( Figures 3 and 4) where two samples (D1 and D2) were taken from a depth of 30 cm. One sample was taken at the landfill of humus, located in the northeastern part of the open pit, and the other at the landfill southwest of the first borrow pit of humus, i.e. south of TPP Gacko. Soil samples were analyzed in order to obtain the physical and geochemical properties. 
TEST RESULTS OF PARTICLE SIZE DISTRIBUTION
The analysis of particle size distribution of humus [1] OF THE samples D1 and D2 (Table 1, Figure 5 ) by the use of screening on sieves, a percentage share of rock forming fractions (gravel, sand, alevrite + clay) was obtained, on the basis of which it is seen that both samples are mostly built of gravel fraction, i.e. material is coarser than 2 mm. Material sand fraction coarseness is present in the sample 1 (42.35 %), while the fines fractions (alevrite + clay) are at least present in both samples (less than 1 %). 
RESULTS OF GEOCHEMICAL TESTING
Soil characteristic (Table 2 ) was obtained by geochemical testing in terms of acidity (pH), the content of calcium car bonate, total nitrogen and phosphorus, which are important in terms of humus quality from a pedological aspect. Soil acidity is slightly higher than 7.5 (as opposed to the pH eluate that ranges from 12.05 in ash and 11.98 in slag), i.e. tested soil is slightly alkaline.
By the presence of carbonates, the soil belongs to the group of low carbonate. Presence of phosphorus and potassium is in the optimal range.
A layer of humus (natural soil from the borrow pit) to be used as a cover of the ash and slag landfill in order to do the biological remediation and filling the pits of seedlings belong to the rendzinas on marl and marly limestone.
Thus, the layer of soil that was removed during opening of deposit (overburden) and disposed at the borrow pit of humus where it will be used for filling the landfill plateau, entirely satisfies the requirements. 
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UVOD
Pоd rеkultivаciјоm pоdrаzumеvаmо pоnоvnо uspоstаvljаnjе biljnih zајеdnicа nа pоvršinаmа kоје su оstаlе pоslе еksplоа-tаciје ugljа, minеrаlnih sirоvinа, ili kоје su kоrišćеnе u nеkе drugе nеpоljоprivrеdnе nаmеnе, а nеmајu trајni kаrаktеr. Оnа sе mоžе izvоditi pеriоdičnо ili kоntinuirаnо, u sаglаsnоsti sа rudаrskim аktivnоstimа.
Sаm pоstupаk оbnоvе pоdrаzumеvа izvоđеnjе fаzе tеhničkе rеkultivаciје -оdnоsnо pоstupаk skidаnjа, čuvаnjа i vrа-ćаnjа humusnоg slоја, kао i tеhničkо i hidrоtеhničkо urеđеnjе tеrеnа, zаtim fаzе biоlоškе rеkultivаciје kоја pоdrаzumеvа priprеmu zеmljištа zа pоljоprivrеdnu prоi-zvоdnju i zаvršnе fаzе, tо јеst urеđеnjа оštеćеnоg prоstоrа. Kоnаčаn uspеh sе pоstižе sаmо u slučајu intеgrаlnоg izvоđеnjа pоmеnutih fаzа.
Zаkоnskа rеgulаtivа (Zаkоn о rudаr-stvu i Zаkоn о pоljоprivrеdnоm zеmljištu) putеm svојih оdrеdbi prеciznо dеfinišе prоcеsе rеkultivаciје i prоstоrnоg urеđеnjа dеgrаdirаnih pоvršinа, kаkо bi sе sprеčilа trајnа štеtа unutаr pоstојеćih оkvirа živо-tnе srеdinе.
Pri eksploataciji uglja površinskim kopom neophodno je prvo otkloniti otkrivku u ovom slučaju humus koji je deponovan u neposrednoj blizini kopa (slika 1).
Raskrivka odnosno humus u toku eksploatacije uglja deponovan u neposrednoj blizini kopa (slika 1). Za izvođenje rekultivacije i zapunjavanje jama sadnica humusom (prirodnim tlom) koristiće se material sa deponije humusa (slika 2).
MATERIJAL I METODE ISPITIVANJA
Za izvođenje rekultivacije i zapunjavanje jama sadnica humusom (prirodnom zemljom) koristiće se zemljište dobijeno pri eksploataciji uglja (raskrivka) koje je odlagano na pozajmištu. (slika 1).
Kako bi se analizirale osobine i kvalitet ovog zemljišta otvoren je pedološki profil [2] na deponiji humusa (slike 3 i 4) odakle je uzeto dva uzorka (D1 i D2) sa dubine do 30 cm. Jedan uzorak je uzet na odlagalištu humusa koje se nalazi u severoistočnom delu kopa a drugi na odlagališta humusa jugo-zapadno od prvog pozajmišta humusa tj. južnije od TE Gacko. Uzorci tla su ispitivani u cilju dobijanja fizičkih i geohemijskih osobina.
Sl. 1. Položaj deponovanog humusa koji će biti korišćen u fazi rekultivacije
Sl. 2. Pozajmište humusa u blizini deponije pepela i šljake
Sl. 3. Pedološki profil A-A` na lokaciji pozajmišta za tlo
Sl. 4. Uzimanje uzorka na pozajmištu humusa
REZULTATI ISPITIVANJA GRANULOMETRIJSKOG SASTAVA
Analizom granulometrijskog sastava humusa [1] uzoraka D1 i D2 (tabela 1; slika 5), prosejavanjem na sitima, dobijeno je procentualno učešće petrogenih frakcija (šljunak, pesak, alevrit + glina) na osnovu čega se vidi da su oba uzorka najvećim delom izgrađena od šljunkovite frakcije tj. materijal je krupniji od 2 mm. Materijal krupnoće peskovite frakcije je zastupljeniji u uzorku 1 (42,35 %) dok su najsitnije frakcije (alevrit+glina) najmanje zastupljene u oba uzorka (manje od 1%). 
Tabela1. Procentualno učešće petrogenih frakcija
REZULTATI GEOHEMIJSKIH ISPITIVANJA
Geohemijskim ispitivanjima dobijena je karakteristika zemljišta (tabela 2) u pogledu kiselosti (pH), sadržaja kalcijum karbonata, ukupnog azota i fosfora koji su bitni u pogledu kvaliteta humusa sa pedološkog aspekta. Kiselost zemljišta je neznatno veća od 7,5 (za razliku od pH elauata koji se kreće od 12,05 kod pepela do 11,98 u šljaci), odnosno ispitivano zemljište je blago alkalno.
Tabela 2. Geohemijska ispitivanja uzoraka tla
Po zastupljenosti karbonatima zemljište spada u grupu slabo karbonatnih. Zastupljenost fosfora i kalijuma je u optimalnim granicama.
Sloj humusa (prirodno zemljište sa pozajmišta) koji će se koristiti kao pokrivka deponije pepela i šljake radi izvođenja biološke rekultivacije i za zapunjavanje jama sadnica pripada rendzinama i to rendzinama na laporcu i laporovitom krečnjaku.
Dakle, sloj tla koji je prilikom otkrivanja ležišta (raskrivka) skinut i odlagan na pozajmištu humusa odakle će se koristiti za nasipavanje platoa deponije u potpunosti zadovoljava.
